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ABSTRAKT
Rigjallërimi i linjës hekurudhore
Rehabilitimi i plotë i infrastrukturës ekzistuese të linjës hekurudhore dhe zëvendësimi me një
strukturë të re me qëllim sigurimi të një infrastrukture afatgjatë dhe efikase. Në këtë temë do
të shqyrtojmë mundësinë e përshkrimit të një ideje për përmirësimin e infrastrukturës
hekurudhore nga Fushë Kosova deri në Pejë. Fillimisht do t’i paraqesim objektivat për këtë
projekt e më pas do bëhet vizibiliteti apo përshkrimi i gjendjes aktuale të infrastrukturës
hekurudhore si dhe analizat dhe matjet e elementeve të linjës, me theks të veçantë në shtresën
e epërme.
Objektivi përgjithshëm i këtij projekti apo analize teknike është rigjallërimi i linjave
hekurudhore duke i përmirësuar ato. Objektivë tjetër me rëndësi është dhënia e përparësisë së
madhe racionale linjave hekurudhore duke bërë një vlerësim gjithëpërfshirës të ekonomisë së
vendit. Qëllimi i fundit, por jo për nga rëndësia, është sigurimi i një programi racional
investimesh për përmirësimin e rrjetit hekurudhor. Për të realizuar studimin, janë përdorur
metoda e marrjes së të dhënave, analizat e të dhënave, materialet analitike të ndërmarrjes,
modelet etj.
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1.HYRJE

Ky studim është bërë për punim diplome në shkallën bachelor në UBT , Fakulteti për Inxhinieri
Ndërtimore – Ndërtimtari dhe Infrastrukturë , në temën ‘‘Restaurimi i rrugës hekurudhore Fushë
Kosovë – Pejë‘‘.Në këtë punim ka citate nga autorë të ndryshëm , analiza e të dhëna të ndryshme
për rëndësinë e hekurudhave në përgjithësi e veçanërisht për nevojën dhe vlerën e moderimit ,
restaurimit , dhe nxitjen drejt aktivizimit të plotë të linjës hekurudhore Fushë Kosovë - Pejë
.Gjendja aktuale e hekurudhave të Kosovës , rregullativi ligjor , pamjet nga tereni si dhe ideja
rreth zgjidhjes së problemit në fjalë janë gjithashtu pjesë e këtij punimi. Masat dhe veprimet që
do të merren për përmirësimin e gjendjes së linjës hekurudhore janë :
-

Largimin e materialeve ekzistuese,

-

Punimet tokësore të nevojshme,

-

Riparimin e strukturave (urave ,tuneleve ,lëshesave,etj),

-

Rehabilitimin e rrjetit të drenazhimit në ato pjesë ku është e nevojshme dhe

-

Instalimi i linjës hekurudhore.

Punimi është i shkruar duke iu përmbajtur rregullave për punim diplome , për të qenë sa më i
qartë dhe i kuptueshëm .
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2.SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1 Mbi zhvillimin e transportit dhe të llojeve të tij
Në stadin fillstar të shoqërisë njerëzore janë përdorur mjetet primitive për bartje. Kërkesa dhe
nevoja për të lëvizur dhe për të bartur gjërat ,e ka bërë të mendojë për të krijuar rrugë dhe mjete
transporti në tokë ,ujë dhe më vonë edhe në ajër.Fillimisht njerëzit kanë lëvizur nëpër tokë
,nëpër terrrene natyrore ,vetëm me kafshët e tyre ,dhe me vonë me zbulimin e rrotave ,ndërtuan
edhe karroca . Nëpër lumenj ,bregdete ,liqene udhëtonin me barka primitive të ndërtuara nga
drunjët e malit.
Me zhvillimin e forcave prodhuese dhe ndarjen shoqërore të punës zhvillohen dhe përsosen më
tej rrugë dhe mjetet transportuese,dhë në këtë mënyrë kemi arritur deri ne ditët tona të krijojmë
një transport mjaft kompleks ,të fuqishëm dhe të shumëllojshëm ,me një nivel të lartë teknologjik
të shtrirë në të gjithë botën.
2.1.2 Klasifikimi i llojeve të transportit
Llojet e transportit mund t’i klasifikojmë në disa mënyra:
i.

Sipas llojit të mjetit dhe rrugës se transportit ,

ii.

Sipas llojit të teknologjisë së transportit dhe

iii.

Sipas llojit të veprimtarisë.

Transporti sipas llojit të mjetit dhe rrugës së transportit
Në këtë lloj të transportit bëjnë pjesë:
i.

Transporti rrugor (automobilistik),

ii.

Transporti hekurudhor,

iii.

Transporti ujor (detar) dhe

iv.

Transporti ujor .

Të gjitha këto forma organizimi të llojeve të transportit mund të jenë private, aksionare ose
shtetërore (Sh.a.InfraKos, 2016).
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2.2 Transporti hekurudhor
Është transporti i parë që punoi me fuqi motorike. Me ndërtimin e rrjetit hekurudhor dhe të
lokomotivave, është bërë një revolucion i vërtetë në fushën e transportit, gjë që ndikoi në
zhvillimin ekonomik të shumë vendeve në botë, ku edhe në ditët e sotme anipse janë zhvilluar
me ritme të shpejta llojet e transporteve tjera, vazhdon të zë vend të rëndësishëm. Në bazë të
karakteistikave teknike, teknologjike dhe mënyrës së organizimit, transporti hekurudhor ka
shumë përparësi të mëdha ndaj transporteve tjera, që rezulton të jetë më i shpejtë,i sigurtë dhe më
i lirë.Transporti hekurudhor, është transport me aftësi të mëdha për t’iu përgjigjur në sasi dhe
kohë kërkesës. Aftësia e përgjithshme dhe e njëhershme e transportit hekurudhor karakterizhet
për nga:
-aftësia bartëse e vagonëve,ku pesha e ngarkesës së një vagoni arrin deri ne 60 tonë,ndërsa një
vagon i udhëtarëve ka rreth 80-120 vende për ulje të udhëtarëve,
-aftësia mbartëse e një treni arrin në disa mijëra tonë mallëra dhe udhëtarë, kjo na shtyn të bëjmë
një krahasim me transportet tjera,ku vetëm ngarkesa e një treni prej 1500 tonë, do të nevojiteshin
100-200 automjete me kapacitet prej 7 -15 tonë,
-aftësia e madhe lëvizëse e linjës hekurudhore ,ku në një linjë të vetme me kushte teknike
minimale, mund të levizin gjatë 24 orëve deri në 50 trena, kështu që ngarkesa e linjës arrin deri
në disa milionë tonë /km. Për sa i përket shpenzimeve,transporti hekurudhor është transport me
shpenzime relativisht të vogla ,një faktor me rëndësi të madhe për çdo transportues dhe për
ekonomi në përgjithësi,
-komoditeti i udhëtimit të njerëzve me trena, arrin në një shkallë të lartë në krahasim me
udhëtimin me tranportet tjera.Udhëtimi me tren na ofron nje rehati të madhe për shkk të
amortizimit të lëkundjeve gjatë lëvizjes, ngrohjes,ndriçimit,ajrosjes dhe hapësirës së
mjaftueshme për qëndrim.
Zhvillimi i rrjetit hekurudhor në vende të veçanta në botë ,varet nga pozita gjeografike ,zhvillimi
i ekonomisë poashtu nga politika e shtetit dhe e shoqërisë në fushën e transportit publik .
Aktualisht në botë janë të ndërtuara afro 1.370.782 km rrjet hekurudhor (Sh.a.InfraKos ,2016).
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Tabela .1.Lista e gjatësisë se rrjetit të transportit hekurudhor në botë
POZITA

VENDI
U.S.A
CHINA
RUSSIA
INDIA
CANADA
GERMANY
ALBANIA

GJATËSIA
(km)
250.000
121.000
86.000
68.122
46.552
43.468
423

DATA E
INFORMIMIT
2014
2015
2013
2015
2008
2010
2007

GJATËSIA E
ELEKTRIFIKIMIT(km)
1.600
65.000
50.000
28.000
129
19.973
0

1
2
3
4
5
6
117
120

KOSOVA

333.5

2016

0

(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)

2.2.1 Historiku i transportit hekurudhor në botë
Transporti hekurudhor është dega më e vjetër e transportit në botë, e cila ka shkaktuar revolucion
në transport. Hekurudhën e parë e ndërtoi Xhorxh Stivensoni ne Angli, më 1825, në portin e
Stoktonit, në lumin e Temzës deri në vendin minierar Darlingtoni. 10 -18km/h. Pas kësaj ishte
vënë në përdorim vija e hekurudhës Liverpul-Mançester, më 1830. Në të dy vijat hekurudhore,
udhëtuan lokomotivat me avull. Më vonë u vënë në lëvizje lokomotivat me djegie dizel dhe ato
me elektrefikim.Transporti hekurudhor është transporti më ekonomik (sa i përket shpenzimeve
dhe ndotjes së ambientit).
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2.2.1 Historiku i hekurudhave në Kosovë
Para 142 vitesh, përkatësisht në vitin 1874 u ndërtua linja e parë hekurudhore në Kosovë në
relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ky fillim i shtrirjes së rrjetit hekurudhor
nëpër Kosovë, kishte rëndësi të madhe për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, poashtu ishte
i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931
vazhdoi ndërtimi i kësaj linjeje në relacionin Mitrovicë – Leshak, më 1934 Fushë Kosovë –
Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963
Klinë – Prizren. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë territorin e Kosovës me një
gjatësi prej 333,951 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione
dhe 103,4 km linja industriale. Hekurudhat e Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri
dhe lindje janë të lidhura me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug me Maqedoninë.
(Sh.a.InfraKos, 2016).

Figura.1. Lokomotiva në udhëtimin e saj të parë në 1825
(Spartacus-educational)
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Rrjeti i hekurudhave në Kosovë

Figura.2. Rrjeti i hekurudhave në Kosovë
(TRAINKOS)
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2.2.2 Kategorizimi i linjave hekurudhore

Linja hekurudhore ëhtë rruga e transportit hekurudhor, baza mbi të cilën lëvizin mjetet
hekurudhore. Shtrirja e linjave hekurudhore përcakton sferën e veprimtarisë së transportit
hekurudhor. Parametrat teknikë dhe gjendja teknike e rrugës hekurudhore,ndikojnë në
shpenzimet e transportit, në kohën e realizimit të udhëtimit, më konkretisht ndikon në arritjen e
shpejtësisë së dëshiruar ,në arritjen e fuqisë tërheqëse ,në peshën dhe gjatësinë e trenave ,në
ngarkesën dhe në harxhimin e karburantit (Sh.a.InfraKos, 2016).

2.2.3 Kategorizimi i linjave hekurudhore në Kosovë

-Linja hekurudhore LESHAK – FUSHË KOSOVË– HANI I ELEZIT, me gjatësi 149.110 km,
është e kategorizuar në kategorinë D – 3 me mundësi të pranimit të shtypjes boshtore prej 225
kN dhe e shtypjes gjatësore prej 72 kN/m,
-Linja hekurudhore FUSHË KOSOVË– PEJË, me gjatësi 81.262 km, rrugë e cila është e
kategorizuar në kategorinë C – 2 me mundësi të pranimit të shtypjes boshtore prej 200 kN dhe
shtypjes gjatësore prej 64 kN/m,
- Linja hekurudhore KLINË – PRIZREN me gjatësi 58.436 km është e kategorizuar si në vijim: prej stacionit KLINË – MIRUSHË kilometri 13+800 km në kategorinë D – 3, e cila ka aftësi të
pranimit të ngarkesave prej 225 kN dhe në shtypje gjatësore prej 72 kN/m dhe

segmenti i

rrugës MIRUSHË – PRIZREN është kategorizuar në kategorinë B – 2 me shtypje boshtore prej
180 kN dhe shtypje gjatësore prej 50 kN/m,
- Linja hekurudhore FUSHË KOSOVË – BARDHOSH – LIVADHI, është e kategorizuar në
kategorinë si në vijim: - prej stacionit FUSHË KOSOVE – BRDHOSH në kategoinë D - 3 me
mundësi të pranimit të shtypjes boshtore prej 225 kN dhe shtypje gjatësore prej 72 kN/m, ndërsa
prej stacionit BARDHOSH – LIVADHI në kategorinë A me mundësi të pranimit të shtypjes
boshtore prej 160 kN dhe atë gjatësore prej 50 kN/m (Sh.a.InfraKos ,2016).
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Figura.3. Kategorizimi i linjave hekurudhore në Kosovë
(Sh.A.InfraKOS)
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2.3 Paraqitja e gjendjes ekzistuese të infrastrukturës hekurudhore
2.3.1 Traseja hekurudhore
Traseja hekurudhore paraqet bazamentin e trasës, e cila përbën shtratin mbi të cilën vendoset
mbishtresa e rrugës hekurudhore.Varësisht nga relievi apo pozita ku kalon trasa, ajo ndërtohet në
vijë të drejtë, në kthesa dhe në pjerrtësi të ndryshme. Pasiqë vetë funksioni i saj si bazament i
mbishtresës, trupi i rrugës duhet të jetë solid dhe i qëndrueshëm për të mbajtur ngarkesat
dinamike që veprojnë mbi linjë. Planimetria e linjës hekurudhore paraqet shtrirjen e trasës në
planin horizontal, duke e shikuar nga lart. Në këtë plan paraqiten kilometrat e rrugës, drejtimi i
saj, kthesat dhe rrezet e tyre, urat, stacionet dhe objektet anësore.
Profili gjatësor i linjës hekurudhore, paraqet prerjen e saj në rrafshin vertikal përgjatë aksit të
vetë.Në këtë profil paraqiten ngritjet dhe uljet e rrugës, këndet e pjerrësive, kilometrazhi, lartësia
e trasës, gërmimet dhe mbushjet e rrugës, urat etj.
Profili në gjerësi i rrugës hekurudhore është seksioni i prerjes në gjerësi të saj .Ky profil paraqet
lartësinë, gjerësinë, pjerrtësinë e brinjëve anësore të trasesë, seksionin e kanaleve etj
(Sh.a.InfraKos, 2016).

Figura.4. Prerja tërthore e linjës hekurudhore
(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)
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Tabela.2.Dimensonet e trasës hekurudhore

a

2.30----2.60 m

l1

b

2.70----3.30 m

l2

c

4.50----5.70 m

d

d

0.30----0.45 m (nga sipërfqja e
epërme e traversës)

d

k

0.20----0.40 m

3.80 m, te ndërtimet e reja dhe
rikonstruksioni 4.0 m
4.00 m, te ndërtimet e reja dhe
rikonstruksioni 4.75 m
< 80 cm
<60 cm, Administrata individuale
hekurudhore

(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)

2.3.2 Infrastruktura hekurudhore
Infrastruktura hekurudhore përbëhet nga shtresa e epërme ,shtresa e poshtme ,objektet,binarët e
stacioneve, stabilimentet e telekomunikimit ,sinjalo-siguruese,elektro-tërheqëse, elektroenergjetike si dhe pajisjet tjera në hekurudhë.Infrastrukturën hekurudhore e përbëjnë edhe
ndërtesat hekurudhore me sipërfaqe të organizimit dhe rregullimit të komunikacionit hekurudhor
me sipërfaqen – tokën që iu shërben atyre ndërtesave , brezi hekurudhor dhe hapësira ajrore mbi
hekurudhë prej 12 m (14 m) tek largpërçuesit mbi 220 kV, që llogaritet pej tehut të epërm të
binarit(Sh.a.InfraKos ,2016)
Vija hekurudhore në tërsi përbëhet prej dy shtresave konstruktive:
i.

Shtresa e poshtme e vijës hekurudhore ,

ii.

Shtresa e epërme e vijës hekurudhore.
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2.3.3 Shtresa e poshtme e vijës hekurudhore
Shtresa e poshtme e hekurudhës përbëhet nga : trupi i hekurudhës dhe objektet në trupin e
hekurudhës, urat, lëshesat, tunelet, stabilimentet e stacioneve dhe objektet për mbrojtjen e
hekurudhës prej ujërave sipërfaqësore të ndikimeve atmosferike dhe shërben si shtresa bartëse e
shtresës së epërme.Trupi i rrugës hekurudhore përbëhet prej:
i.

Mbushjes ,

ii.

Gërmimit dhe

iii.

Prerjes.

2.3.5 Traseja në mbushje
Traseja në mbushje quhet kur kuota e niveletës është më e lartë se kuota e terenit. Materiali më i
përshtatshëm për ndërtimin e trasesë në mbushje është zhavorri ose rëra e pastër kokërrmadhe,
që depërton shpejt ujin, nuk tretet dhe nuk bëhet plastike, formon një trup solid të trasesë dhe
siguron qëndrueshmërinë e saj. Ndërtimi i trasesë është një proces i rëndësishëm që kërkon
vlerësim dhe kujdes të posaçëm. Një nga masat kryesore është mënjanimi dhe sistemimi i
ujërave në terrenin mbi të cilin ndërtohet traseja dhe brenda trasesë (Sh.a.InfraKos ,2016).

Figura.5.trasa në mbushje
(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)
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Tabela.3. Përmasat kryesore të trasesë janë si më poshtë
Lloji i trasesë
1 .Trase me një
linjë :
I - Kategoria e Irë
II - Kategoria e IItë
III - Lokale
anësore
2.Trase me dy
linja

Forma e shtratit

Gjerësia e pjesës
horizontale te
shtratit, (m)

Lartësia e
pjerrësisë se
shtratit ,(m)

Gjerësia e plotë
e shtratit, (m)

Trapez
Trapez

2.60
2.50

0.07
0.07

5.50
5.00

Trapez

2.50

0.05

4.50

Trekëndësh

-

0.20

9.10

(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)

2.3.6. Traseja në gërmim
Traseja në gërmim quhet kur kuota e terrenit është më e lartë se kuota e niveletës. Kur trasa
rrugore na bie të ndërtohet në kodra , shpate , neve na shfaqet nevoja e gërmimit të
terrenit.Forma e trasës nuk ndryshon për dallim nga trasa në mbushje përveçëse kur kemi
gërmim duhet të krijojmë kanale kulluese në të dy anët e rrugës. Gërmimi pret shtresa të
ndryshme tokësore, të vendosura në një ekuilibër prej shekujsh. Nga gërmimi, ky ekuilibër
prishet dhe masa të tëra nga këto shtresa mund të rrëshqasin, duke zënë kanalet anësore dhe jo
rrallë edhe vetë linjën hekurudhore. Prandaj gjatë gërmimeve lindin përgjithësisht probleme më
të vështira se sa gjatë formimit të trasesë me mbushje.

Figura.6. Prerja në gjerësi e gërmimit
(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)

12

2.3.7 Traseja në prerje
Prerje kemi kur kuota e terenit është e njëjtë me kuotën e niveletës dhe pjesa e gërmuar përdoret
për mbushje.

Figura.7.Trasa në prerje

2.3.8 Urat
Urat janë struktura me gjatësi mbi 5 metra të cilat mundësojnë evitimin e pengesave natyrore
dhe janë objekte të shtresës se epërme të hekurudhave. Në vendin tonë, kemi gjithsej 118 ura ,ku
prej tyre 68 ura janë struktura prej çeliku, 46 me strukturë betoni të armuar dhe 4 ura të ndërtuara
me gurë natyral .
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Figura.8.Urë prej guri

Figura.9. Urë me strukturë çelik
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2.3.9 Lëshesat
Lëshesat janë struktura me gjatësi deri në 5 metra dhe ndërtimi i tyre caktohet me projekt.Forma
e tyre është e ndryshme:
i.

Gypore ,

ii.

Harkore dhe

iii.

Pllakore.

Figura.10.Lëshesa në formë gypore

Figura.11,12. Lëshesa në formë harkore dhe në formë pllakore
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2.4. Tunelet
Tuneli paraqet objekt ndërtimor i bërë nën sipërfaqen e terrenit, në atë mënyrë që tereni
shkëmbor përreth dhe jashtë konturave të gërmimit të mos lëvizë. Me tunele mbizotërohen
pengesat natyrore (kodrat, lumenjtë e mëdhenj) e që në mënyrë tjetër nuk mund të
tejkalohen.Tunelet në praktiken inxhinierike kane aplikim të gjerë në:
i.

Në rrugët (kanalet)lundruese ,

ii.

Në komunikacion hekurudhor,

iii.

Për komunikacion rrugor,

iv.

Për komunikacion hekurudhor të qytetit(vijat e metrosë) dhe

v.

Në inxhinierinë e hidroteknikes si tunele hidroteknike. (Sh.a.InfraKos ,2016)

Figura.13.Tunel në komunikacion hekurudhor
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2.5. Shtresa e epërme e vijës hekurudhore
2.5.1 Roli dhe karakteristikat e shtresës së epërme

Shtresa e epërme ose mbishtresa e rrugës hekurudhore i pranon ngarkesat dinamike dhe statike
të mjeteve që lëvizin mbi këtë shtresë dhe po këto ngarkesa i transmeton ose i bart ne bazamentin
e rrugës .
Këtë shtresë të rrugës hekurudhore e përbëjnë:
i.

Binarët (apo çifti i binarëve),

ii.

Traversat (mbështetësit),

iii.

Balasti (mbushja),

iv.

Lidhëset e binarëve mbi traversa dhe

v.

Materiali i imët.

Figura.14. Prerja tërthore e mbishtresës
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2.5.2 Binarët
Binarët janë elementi më i rëndësishëm i mbishtresës së rrugës hekurdhore, mbi të cilat lëvizin
mjetet hekurudhore.Roli i tyre është të pranojë ngarkesat e po këtyre mjeteve lëvizëse. prandaj
materiali dhe përmasat e saj duhet ta bëjnë atë të qëndrueshme ndaj thyerjes, shtypjes, goditjeve,
fërkimit, përkuljes e përdredhjes. Materiali i binarit duhet të jetë i fortë por jo i thyeshëm,
rezistent dhe solid .Në përdorim gjenden tipe të ndryshme të binarëve , tab.4. Në rrugët
hekurudhore të Kosovës janë në përdorim binari standard 49,45 dhe tipi jostandard 10a dhe
8a.Një metër gjatësi e binarit 49 peshon 49.43kg/m,tipi 45 peshon 45.44 kg/m.Binarët standardë
janë me peshë mbi 40 kg dhe ata jostandardë kanë peshë më të vogël se 40 kg/m (Sh.a.InfraKos
,2016).
Tabela.4.Tipet e binarëve
Gjerësia
e kokës
b mm
60

Lartësia
e kokës
h mm
37

B/H

I
cm4

Ë
cm3

Sipërfaqja
mm2

Ë/G

120

Gjerësia
e bazës
B mm
110

0.86

968

147

4276

4.4

42.48

140

125

68/70

42

0.89

1443

204.68

5426

4.81

49.05

148

125

67/70

50.5

0.84

1800

239

6248

4.9

Lartësia
H mm

Sh 38

Pesha
e 1 ml.
kG
33.48

Sh 42

Sh 49

Tipi i
binarit

Le
SH
m
15
18
30
9
10.7
12.8
15
15
18
20

(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)
Nga distanca relativisht e vogël midis mbështetëseve (traversave), binari mund të konsiderohet si
tra i vazhdueshëm, i epur, në mbështetje elastike.

Figura. 15 Përkulja, a) madhësia e përkuljes; b) momenti i përkuljes
(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)
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Talbot ka ndërtuar diagramin e përcaktimit të ndikimit të rëndesës së rrotës. Nga k y
diagram mund të përcaktohen madhësitë x, y dhe M në çfarëdo pike të binarit në vartësi të
largësisë së saj nga pika e ushtrimit të ngarkesës së rrotës, në përqindje ndaj madhësive
maksimale.Për thjeshtim, pranohet që ngarkesa nga rrota ndahet uniformisht në tre traversa,
në atë nënngarkesë dhe në dy të mëtejshme. Për veprimin e njëkohshëm të dy ose më
shumë rrotave bëhet shuma algjebrike e momenteve dhe përkuljeve në largësinë x nga çdo
rrotë (Sh.a.InfraKo, 2016)

Figura.16. Diagrami bazë i Talbotit
(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)

Figura.17. Prerja tërthore e binarit.
(Bashkim B.Transporti L-5. 2010)
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2.5.3 Materiali i imët lidhës

Materiali i imët lidhës shërben për lidhjen e shinave në binar ku bëjnë pjesë:
i.
ii.
iii.

Lidhëset,
Bulonat dhe
Unazat elastike.

Figura . 18. Materialet lidhëse
2.5.4 Materiali i imët përforcues
Këto materiale shërbejnë për lidhjen dhe përforcimin e binarëve në traversa dhe në shtresa të
tjera ku bëjnë pjesë:
i.

Pllakat shtruese ,

ii.

Pllakat shtrënguese ,

iii.

Bulonat shtrëngues dhe

iv.

Trifonat. (Sh.a.InfraKos ,2016).
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Figura. 19.Materiali i imët përforcues

Figura. 20. Bulonat,pllaka shtrënguese
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2.5.5 Traversat

Traversat jane elemente konstruktive qe shërbejnë si transversale mbi të cilat vendosen binarët.
Roli i këtyre elementeve është që ngarkesat që bien mbi binarë t’i bartë në balastë, dhe po të
njëjtën kohë t’i mbajë në distancë të nevojshme në mes të dy binarëve.
Në rrugët hekurudhore përdoen disa lloje të traversave:
i.

Traversa prej druri,

ii.

Traversa prej betoni dhe

iii.

Traversa prej çeliku.

Traversat prej druri kanë filluar të përdoren qysh në fillimin e hershëm të ndërtimit të linjave
hekurudhore dhe njihen tradicionalisht në përdorimin e tyre me përparësitë e tyre.Vendosja ose
lidhja e binarëve mbi këtë lloj traversash, është më i thjeshtë dhe mund të përshtaten për çdo lloj
të binarit e gjerësisë së rugës.Gjatë ndërtimit të hekurudhave në Kosovë janë përdorur traversa
prej druri AHU të impregnuar me dimensione 160 x 260 x 26 mm dhe të betonit të armuar
(Sh.a.InfraKos ,2016).

Figura . 21. Traversat
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Traversat prej betoni

në krahasim me traversat prej druri ,kanë rezistencë më të madhe në

shtypje ,por më të vogël në thyerje, poashtu janë më të rënda dhe fare pak elastike,me jetëgjatësi
më të madhe dhe më pak të ndjeshëm me kushtet atmosferike. Traversat prej betoni mund të jenë
monolite ose me dy koka betonarme. Traversat nga betoni nuk lejohen të vendosen mbi shtresën
e poshtme që nuk është stabile, në urat qe nuk kanë balast dhe në hekurudha që kanë pjerrtësi të
madhe.

Figura.22.Traversa prej betoni të armuar

2.5.6 Balasti
Balasti i linjës ka një rëndësi të madhe sepse, ai së bashku me traversat dhe binarët e përbëjnë
konstruksionin e linjës hekurudhore. Shtresa ku vendoset balasti njihet si kurora e trasës ose
shtrati i sipërm i trasës. Edhe balasti ka dimensionet e veta ,lartësinë dhe gjerësinë e që varen
nga kategoria e rrugës hekurudhore. Në hekurudhat e Kosovës ,është i ndërtuar balasti prej gurit
të fortë dhe të klasit “A “ me fortësi 1500 kg/cm2 dhe në fraksion 30-60 mm.Rol tjetër i balastit
është ruajtja e stabilitetit të linjave nga deformimet e mundshme prej temperaturave të larta
,largimi i ujërave sipërfaqësore ,etj. (Sh.a.InfraKos ,2016).
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2.6 Rekonstruimi i rrugës hekurudhore Fushë Kosovë - Pejë
2.6.1 Shënime teknike të rrugës hekurudhore Fushë kosovë - Pejë

i.

Data dhe viti i lëshimit në komunikacion ………………12/07/1936

ii.

Gjatësia e rrugës hekurudhore ……………………….…81,261 kM

iii.

Gjatësia e kilometrave të stacioneve ………………..….26.753kM

iv.

Gjithsej kilometra ………………………………….….108.014kM’

v.

Tipi i binarëve të vendosur në linjë…………………..…T-1

vi.

Kategoria sipas urdhëresës UIC700……………….……C-2

vii.

Masa boshtore……………………………………..……20.0 T

viii.

Masa në tërheqje …………………………………….….6.4 T

ix.

Tunele ………………………………………………..…6 me gjatësi 2.423Km

x.

Ura…………………………………………………...….22 me gjatësi 607M’

xi.

Lëshesa …………………………………………………241 M’

xii.

Numri i vendkalimeve………………………….………70

xiii.

Numri i ndërruesve (të thjeshtë njëanësorë) …….…..…72

xiv.

Numri i ndërruesve (kryqëzorë “Anglezë”)…………..…1

xv.

Pjerrtësia maksimale ……………………………………..19.3% prej Km 31+550-800 km
(Sh.a.InfraKos ,2016).

24

`

Figura .23.Shënime teknike të vijave hekurudhore( sh.a InfraKos).
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2.6.2 Rregullimi i binarit në drejtim dhe kthesë
Në drejtim të drejtim të dy binarët janë në një nivel. Binarët janë të kthyer kah boshti i binarit,
këtë pjerrësi mund ta rregullojmë me pllakat shtruese të cilat mund të kenë ramje 20:1.Në
ndërruese ,kryqëzor dhe mjete dilatuese, shinat vendosen vertikalisht ku mundësohet me pllaka
shtruese pa pjerrtësi. Nëse ndërmjet dy ndërruesve binari është me gjatësi deri ne l<50m ,
atëherë i njëjti ndërtohet me pllaka shtruese pa pjerrtësi. Kalimi prej pjesës së binarit me pjerrtësi
20:1 në pjesën e binarit të vendosur me pllaka nënshtruese pa pjerrtësi prej (1- ∞) bëhet me
ndërtimin e pllakave nënshtruese të punuara special me pjerrtësi 1:40. Pllakat nënshtruese special
me pjerrtësi 1:40 vendosen vetëm në një traversë. Nuk lejohet traversa nën vazhdimin e binarëve
, në traversa të vazhdimi i binarëve , në traversa deri tek vendi i saldimit të binarëve dhe në tërë
gjatësinë e ndërruese , kryqëzores dhe mjeteve dilatuese .Në rastet e jashtëzakonshme , pjerrtësia
e nevojshme e binarit në linjë ,mund të fitohet me gdhendjen e traversave me pjerrtësi 1 :
40.Gjeometria e binarit përbëhet nga elementet të cilat janë:
-

Gjerësia e binarit ,

-

Ndryshimi i lartësisë së binarit,

-

Ndryshimi i lartësisë së binarëve në gjatësi të caktuara dhe

-

Përdredhja e binarit dhe devijimi të binarit .

Të gjitha këto

masa permanent kontrollohen , rezultatet e sakta të duhura për praktikë

,gjendja reale e binarit , arrihet me matjen e binarit me ngarkesë (Sh.a.InfraKos ,2016)

Figura 24 . Gjeometria e binarit .
( Bashkim B.Transporti L-5. 2010)
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2.6.3 Gjerësia e binarit
Rrugët hekurudhore në territorin e Kosovës kanë gjerësinë normale të binarëve e cila matet
në brendësinë e dy binarëve 14 nën sipërfaqen e tehut të epërm të binarit . Tolerimet në
gjerësinë e binarit duhet të jenë në vlera sa më të vogla , e rëndësishme është tek lëvizjet e
trenave me shpejtësi të madhe. Gjerësia normale e binarit në drejtim dhe kthesa me rreze
R>250 m është

e = 1435 mm. Në botë ekzistojnë hekurudha me gjatësi të ndryshme ,pasiqë

gjerësia e binarit 1435 mm dominon kjo edhe quhet gjerësia normale e binarit. Binari me
gjerësi mbi 1435 mm quhet binar i ngushtë .
2.6.4 Veprimi në ndryshimin e gjerësisë së binarit

Ndryshimi i gjerësisë se binarit duhet të ketë sa më pak tolerime,regjistrimi bëhet në gjatësi prej
1 m dhe varet nga shpejtësi e trenave në atë linjë hekurudhore:
-

1 mm për V> 100 km/h,

-

1.5 mm për V=80-99 km/h,

-

2.0 mm për V= 60-70 km/h,

-

2.5 mm për V<60 km/h.

2.6.5 Tolerancat në gjerësinë e binarit

Në raport me shpejtësinë e trenave, tolerancat në gjerësinë e binarit lejohen si në vijim:

-

3 + 5 mm për V>100km/h,

-

3 + 8 mm për V=80-99 km/h,

-

4 + 10 mm për V= 60-79 km/h,

-

5 + 15 mm për V< 60 km/h dhe

-

5 + 35 për V < 60 në binarët sporadik të stacioneve (Sh.a.InfraKos ,2016).
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Torerancat e lartshënuara lejohen për binarët në eksploatim. Gjatë pranimit të hekurudhave të
reja si dhe pas rekonstruimit, lejimi i tolerancave është ± 3 mm .

Gjerësia e lejuar e binarit me shtimin e zgjerimit nëpër kthesa si dhe përfshirjen e harxhimit teë
brendshëm të kokës së binarit mund të jetë :

Tabela.5. Gjerësia e lejuar e binarit
GJERËSIA E BINARIT
(mm)
1440
1443
1450
1460
1470

SHPEJTËSIA E LEJUAR
(km/h)
për V > 100
për V = 80-90
për V = 60-79
për V < 60
për V<15
(Sh.a.InfraKos ,2016)

2.6.7 Mbilartësia e binarit

Në kthesa për shkak të kompenzimit të forcave centrifugale ,zvogëlimit të harxhimit të kokës në
anën e brendshme të binarit të jashtëm si dhe nga rreziku për rrëshqitjen-daljen e trenit nga
binari në varshmëri me rrezen e kthesës R dhe shpejtësinë e lëvizjes V , bëhet ngritja e binarit të
jashtëm në kthesa dhe këtë ngritje e quajmë mbilartësia e binarit . Në disa vende bëhet ulja e
binarit të brendshëm ose gjysma e mbilartësisë shkon në ngritjen e binarit të jashtëm dhe me
gjysmën tjetër bëhet ulja e binarit të brendshëm .Tek linjat ekzistuese deri në rekonstruimin
kryesor mbilartësia llogaritet sipas formulave : (Sh.a.InfraKos ,2016)
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hn

.

-

normal

-

minimale

-

e jashtëzakonshme

h min

35

.

39

.

42

2.6.8 Mbilartësia e lejuar
-

mbilartësia maksimale e lejuar në hekurudhat e Kosovës është 150 mm,

-

mbilartësia minimale e lejuar në hekurudhat e Kosovës është 20 mm dhe

-

mbilartësia nën 20 mm dhe mbi 150 nuk preferohet.

Në rastin ku kemi mbilartësinë h=150 mm lejohet shpejtësia e levizjes së trenave sipas shprehjes
së mëposhtme:
-

normale

4.6√

-

maksimale

4.74√

-

e jashtëzakonshme

4.87√

Për mbilartësinë h < 150 mm lejohet shpejtësia e lëvizjes së trenave sipas shprehjes :

-

normale

V=

.

35

29

-maksimale

-

V=

e jashtëzakonshme

V=

.

.

39

42

Mbilartësia e lejuar në binarët e stacioneve në kthesa pranë peronave për hyrje-dalje të
udhëtarëve mund të jetë 60 mm. (Sh.a.InfraKos ,2016).

2.6.9 Kur nuk realizohet mbilartësia
Mbilartësia nuk realizohet :
-

në binarët kryesorë kalues të situacioneve të cilat janë në kthesë në vendet tjera zyrtare ku
ndalon të gjithë trenat ,

-

në binarë ndihmës në stacione dhe në vendet tjera zyrtare dhe

-

në ndërruese me përjashtim të ndërruesve të cilët ndërtohen në kthesa me mbilartësi.
Gjysma e madhësisë së llogaritur e mbilartësisë realizohet ,por jo më e vogël se
mbilartësia minimale për shpejtësi maksimale dhe atë të binarët kryesorë kalues , në
kthesë ,ku të gjithë trenat nuk ndalen . Në çdo pjesë të kthesës së ndërlikuar , mbilartësia
realizohet ashtu që t’i përshtatet në atë pjesë të kthesës. (Sh.a.InfraKos ,2016)

2.6.10 Tolerancat e mbilartësisë
Sipërfaqja e sipërme e dy binarëve në drejtim në prerjen tërthore të binarit janë në të njëjtën
lartësi. Tolerancat e lejuara pas ndërtimit të hekurudhave të reja dhe rekonstruimit të tyre janë si
në vijim:
-

2 mm

për V > 100 km/h,

-

4 mm

për V<100 km/h.
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Tolerancat e lejuara për hekurudhat në eksploatim në drejtim dhe në kthesa janë si në vijim :
-

Te linjat dhe binarët në eksploatim:

-

3 mm për V > 140 km/h ,

-

5 mm për 140>V> 100 km/h,

-

8 mm për 100>V > 80 km/h dhe

-

10 mm për V < 80 km/h.

2.7 Rampa kaluese për mbilartësi

Kalimi prej pjesës së binarit pa mbilartësi në pjesën e binarit me mbilartësi realizohet përmes
rampave kaluese. Në fillim të rampës kaluese mbilartësia është h=0 , kurse në fund të rampës
kaluese mbilartësia është e plotë.Rampat kaluese për trena me shpejtësi të madhe kanë rëndësi të
madhe të cilat ndikojnë në sigurinë e lëvizjes dhe lëvizje të rehatshme apo komfore .Pjerrtësia e
rampës kaluese varet nga shpejtësia e lejuar e trenave dhe kalkulohet sipas shprehjes :

-

l = n · h ku n= 0.0084 ·V + 0.08

2.7.1 Përdhredhja e binarit

Në tërë gjatësinë e rampës kaluese , binari është i përdredhur , sepse pikat e kontaktit të 4
rrotave të një aksi nuk veprojnë , për këtë arsye pjerrtësia e rampës kaluese duhet të jetë
minimale dhe në suaza të madhësisë së tolerancës pasiqë gabimet në nivele ndikojnë në
ngarkesat dinamike të binarit dhe rrezikojnë në sigurinë e lëvizjes së trenave .
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Përdredhja e binarit lejohet në kufijtë :
-

Për shpejtësi deri në V = 120 km/h

-

Normale

-

Jashtëzakonshme V=2.5‰

V= 2 ‰

Për shpejtësi prej 120 deri në 160 përdredhja lejohet sipas shprehjes :

V=

mm /m( ‰)

Përdredhja maksimale e lejuar është 4 ‰. (Sh.a.InfraKos ,2016)

2.7.2 Kthesa kaluese

Kalimi prej

pjesës

së binarit në drejtim në pjesën e binarit në kthesë realizohet përmes

kthesave kaluese . Gjatë hyrjes së mjeteve lëvizëse të trenave nga drejtimi në kthesa, vrullshëm
vjen deri tek ndryshimi i lëvizjes , shkak i ndryshimit është ndikimi i forcës centrifugale me
vendosjen e kthesave kaluese gradualisht bëhet ndërrimi i regjimit të lëvizjes dhe treni në
mënyrë të pavërejtshme kalon nga drejtimi në kthesë.
Aplikimi i kthesave kaluese në hekurudha ka filluar të përdoret që nga viti 1870 . Gjatësia e
kthesës kaluese është baraz me gjatësinë e rampës kaluese . Realizimi i drejtë i këtyre dy
elementeve të gjeometrisë së binarit ndikon në lëvizjen e sigurtë dhe komforin e trenave si dhe
zgjatjen e kohës së përdorimit të shinave dhe mjeteve lëvizëse.
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2.7.3 Dilatacionet

Madhësia e dilatimeve në vazhdimin e binarëve caktohet sipas temperaturës së binarit,
gjatësisë së binarit, tipit të binarit dhe presioneve të cilat lajmërohen në binarë.
Temperaturat ekstreme të shinës në hekurudhë janë + 65⁰C dhe – 30⁰ C .
Dilatimi në vazhdimet e binarëve mundësohet me rritjen e diametrit të vrimave në qafë të
binarëve dhe konstruktin e materialit vazhdues të binarit . Hapësira më e madhe për diletacion në
vazhdimin e shinave është 20 m m . Madhësia e dilatimit të mjeteve dilatuese dhe mjeteve
tërheqëse caktohen me projekt. Dilatimi i lirë llogariten sipas formulës :
= a ·l ·
ku:

- dilatimi
l -gjatesia e shinës në (m)
- ndryshimi i temperaturës për të cilën llogaritet madhësia e diletacionit
a – koeficineti i zgjerimit të binarit të çeliktë , i cili është përafërsisht 0.000012

që do të thotë se -+

: (Sh .a .InfraKos ,2016).

2.7.4 Kahja e binarit
Pozita e rregullt e binarit sipas kahut verifikohet me instrumente ose matjen e madhësive të
shigjetave. Gjendja e rregullt e binarit sipas kahut në kthesë harkore, i ka madhësitë e njëjta të
shigjetave, shigjetat në kthesën kaluese nuk janë reciproke por duhet t’i përgjigjen rrezeve të
kthesave nëpër të cilat është bërë harkimi , ndërsa në drejtim shigjetat janë të barabarta me zero.
Madhësitë e shigjetave në kthesa llogariten sipas formulës:
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f=

²

ku është :
f – shigjeta në mes të tetivës , në m:
s – gjatësia e tetivës në m,
R – madhësia e rrezes në kthesë në m, në vendin ku matet shigjeta
Tolerancat e lejuara te matja e shigjetave të afërta në kthesa harkore janë tek linjat në eksploatim
-

Për shpejtësi m të madhe se 60 km/h

-

Për shpejtësi të njejta dhe më të vogla

± 2 mm
±3 mm

2.7.5 Distanca në mes të binarëve
Distancat në mes të binarëve mund të ndahen :
-

Në linja të hapura hekurudhore në një anë dhe

-

Në anën tjetër në stacione dhe kthesa pa mbilartësi.
Distanca në mes të akseve të binarëve me gjerësi normale në linjat e hapura është :

-

Normale

-

E jashtëzakonshme

-

Për hekurudha te reja
dhe rekonstruimit

3800 mm
3500 mm
4000 mm

( Sh.a.InfraKos ,2016)

2.7.6 Thyerja vertikale e niveletës

Thyerja vertikale e niveletës realizohet atëherë kur kemi ndryshimin në mes dy pjerrtësive mbi 2
‰.
-

Rrezja e thyerjes së niveletës llogaritet

²

:
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-

Rrezja minimale e lejohet

2000

Figura. 25 . Treguesit e niveletes (Sh.a.InfraKos ,2016)

2.7.7 Profili i lirë dhe ngarkues
Në bazë të dedikimit të tij, dallojmë llojet vijuese të profileve të lira:
-tunele rrugore,
-tunele hekurudhore,
- tunele të kanaleve dhe
- tunele për përrua dhe lumenj.
Sot tunelet kanë zbatim më të madh tek vijat hekurudhore. Ndërtohen me dimensione të
ndryshme të profilit të lirë që varet prej llojit të lokomotivave dizel ose elektrike, vagonëve dhe
prej numrit të binarëve. Lartësia e profilit të lirë për lokomotivat-dizel është 5,7 m., kurse për
lokomotiva elektrike është 6,2 m. . Tunelet hekurudhore ndërtohen me gjerësi për dy palë binarë
dhe zakonisht është 8,0-8,2 m. sipas rregullave dhe standardeve ndërkombëtare, përcaktohet
profili i lirë i cili është më i madh se profili i makinës për shkak të jorregullshmërisë së vijës
hekurudhore, jorregullshmërive të makinave, për shkak të kthesave dhe që të pengohen
fatkeqësitë eventuale të udhëtarëve etj.Ky profil i lirë ka gjerësi prej 4,40 m., ndërse profili i lirë
35

eventual minimal në raste të veçanta mundet të ketë gjerësi prej 3,5 m. këto tunele nuk duhet
posaçërisht të ndriçohen, kurse ajrosja kryhet prej lokomotivës me forcë dizel. (Sh .a .InfraKos
,2016).

Figura . 26 . Profili i lirë dhe ngarkues (Sh.a. InfraKos 2016)
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT

Gjatë mbledhjes së të dhënave dhe analizës së këtij punimi është vërejtur se problemet në lidhje
me rigjallërimin e linjës hekurudhore Fushë Kosovë – Pejë janë:
i.

Linjat hekurudhore në Kosovë janë tejet të amortizuara poashtu ,e njëtja gjendje
është për mjetet lëvizëse ,lokomotivat ,vagonët ,etj.

ii.

Investimet nuk kanë ndodhur që nga viti 1981 anipse këto të fundit janë ende në
funksion,

iii.

Në fillim shpejtësia e lëvizjes ka qenë 100 km/h,ndërsa tani kjo shpejtësi ka rënë në
50 km/h. Ky kufizim i shpejtësisë ka ardhur si pasojë e gjendjes se keqe teknike të
infrastrukturës dhe mjeteve lëvizëse,

iv.

Kjo rrugë hekurudhore është ndërtuar për të shërbyer në transportin e mallërave ,dhe
poashtu për transportin publik,

v.

Aktualisht infrastruktura e hekurudhës është në gjendje të keqe e cila ndikon në
zvogëlimin e shpejtësisë së mjeteve lëvizëse dhe kjo ka ardhur si rezultat i shumë
arsyeve:
‐

Mos mirëmbajtja në kohë dhe në mënyre të rregullt ,

‐

Mungesa e riparimeve ,

‐

Sistemi i sinjalizimit i shkatërruar,

‐

Binarët nëpër kthesa të harxhuara etj.
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4 METODOLOGJIA

Metodologjia e punës së këtij studimi është ndarë në disa faza:
‐

Mbledhja e të dhënave : përveç nga literatura profesionale gjatë studimeve, është
realizuar edhe nga informacionet e marrura në SH.A.”InfraKos” në lidhje me
historikun e punës së linjave hekurudhore , ndërtimin e tyre ,si dhe punimet
grafike bashkë me informacionet tjera teknike.

‐

Analiza e të dhënave: të dhëna e mbledhura nga terreni dhe institucionet e
lartëcekura janë selektuar duke i’u dhënë rëndësi më të madhe informacioneve që
përkojnë më tepër me temën e përzgjedhur nga unë.Historiku ,datat me rëndësi
,vizatimet grafike janë ndarë duke u veçuar dhe prezantuar në parimin tim vetëm
ato që ndërlidheshin me linjën hekurudhore Fushë Kosovë – Pejë,pasi që ishte e
pamundur dhe e paarsyeshme që në parim të përfshihej i gjithë materiali i marrur
nga SH.A.”InfraKos”

‐

Modelimi i të dhënave dhe përpunimi i tyre janë bërë sipas formës zyrtare të të
shkruarit dhe të renditurit të punimit të diplomës.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE

Duke i respektuar rregullat e projektimit dhe ndërtimit të rrugës hekurudhore si rezultat i këtij
studimi, konsideroj identifikimin e parametrave të cilët tregojnë se rekonstruimi i kësaj rruge
hekurudhore është konform normave ndërkombëtare për projektim dhe ndërtim të rrugëve
hekurudhore.
Gjatë studimit është analizuar se rekonstruimi i kësaj rruge hekurudhore do të ndikojë në lëvzjen
më të shpejtë të njerëzve , në ruajtjen e ambientit , ruajtjen e sigurisë së qarkullimit , etj.
Gjithashtu gjatë studimit është vërejtur se duhet të rivëhet në funksion sistemi i sinjalizimit si
dhe është paraparë rritja e gabaritit të tuneleve.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Pas observimit në terren dhe hulumtimn për rikonstruim (ose elektrifik të mundshëm) të rrugës
hekurudhore Fushë Kosovë – Pejë , erdhëm në përfundim se elektrifikimi i kësaj rruge është i
mundshëm por shumë i kushtueshëm .
Gjithashtu në afat të shpejtë kohor të ndërtohet dhe funksionalizohet një stacion udhëtarësh
konform rregullave dhe standardeve të parapara për ndërtimin e stacioneve të tilla , në kilometrin
e 8 + 050 km

përkatësisht në fshatin Graboc i poshtëm të komunës së Fushë Kosovës , meqë

është kërkesë dhe nevojë e banorëve që e shfrytëzojnë këtë lloj transporti (numri i të cilëve është
gjithnjë në rritje ) .
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